Ahoj Adélko, ahoj Aničko, ahoj Jeníku, ahoj Tobiášku, ahoj Toníčku, ahoj Eliško!

Jak se máte? … Že byste raději do školy?... Nebojte se, také se toho dočkáme.

Kdybychom byli ve škole, nepřišla bych teď sama. Mám totiž jednoho kamaráda, který by mi pomohl vyprávět dnešní příběh. Schválně jestli poznáte, kdo to je: je šedý, podobný koníkovi, ale menší. Lidé o něm říkají, že umí stříhat ušima. Už víte, kdo to je? … Ne? Tak napovím: dělá IÁ – IÁ –IÁ… Jasně, je to oslík. A prý vám dnes napíše místo mne. Tak se pěkně posaďte a poslouchejte.

Ahoj děti. Povím vám, co jsem kdysi zažil. Bylo to totiž tak krásné, že na to ani po těch dlouhých letech nemohu zapomenout. Bylo to v době, kdy žil Pán Ježíš, ale já ho tehdy neznal. Jednoho dne, když jsem byl uvázaný u plotu našeho domu, přišli jacísi dva páni a začali mě odvazovat. Dostal jsem hrozný strach, že mě chtějí ukrást: „Iá, iá, iá,“ křičel jsem ze všech sil. „Iá, iá, iá!“ Náš hospodář uslyšel můj křik a vyšel ven: „Co to tam s tím oslíkem děláte?“ zavolal. „Náš pán nás posílá. Potřebuje ho na cestu do Jeruzaléma. Neboj se, mi ti ho brzy v pořádku vrátíme.“ Náš pán smířlivě pokýval hlavou a ti dva cizí páni mě odváděli pryč. „Neboj se, náš pán je hodný,“ poplácal mě jeden z nich. Znělo to tak pěkně, že jsem se okamžitě přestal bát. Pak mě přivedli ke svému pánu, přes moje zádíčka přehodili plášť a jemu řekli: „Mistře, všechno jsme udělali, jak jsi řekl. Můžeme jet.“ Pohladil mě, usedl na mne a společně jsme se vydali na cestu. Když jsme se po nějaké chvíli blížili k hlavnímu městu Jeruzalému, bylo už všude plno lidí. Slyšel jsem volání: „Už jede! Už jede Ježíš! Už jede náš král! Hosana, hosana! Ať žije náš král!“ Někteří lezli na blízké palmy, trhali z nich větve a mávali nám na cestu. Bylo to krásné, jako kdyby mávali mně. Ale bylo to tomu, koho jsem vezl: Ježíši. Teď jsem poznal, koho vezu. Už jsem on něm slyšel. Prý je moc hodný, pomáhá, uzdravuje, odpouští hříchy a mnoho jiných věcí. Byl jsem moc rád, že ho právě já smím vézt na svém hřbetu. Pak někteří lidé začali vysvlékat své pláště a dávali mi je pod kopýtka, aby se mi prý lépe našlapovalo a Mistru Ježíši pohodlněji jelo. Byla to nádherná jízda. Projeli jsme velkou část Jeruzaléma až ke chrámu. Tam Pán Ježíš sesedl, na rozloučenou mě pohladil a poslal se svými služebníky domů za maminkou. Všechno jsem jí povyprávěl. A také to, že až zase Mistr Ježíš někam pojede, moc rád ho zase povezu. Jenže maminka mi brzy nato říkala, že už Mistra nikdy nikam nepovezu, protože ho zlí lidé ukřižovali. To je mně moc líto. Ale zase se mi líbí, že si lidé tu krásnou příhodu po celá staletí připomínají. Tomu dnu, kdy jsem vezl Pána Ježíše do jeruzalémského chrámu, říkají KVĚTNÁ NEDĚLE. Prý proto, že mu lidé mávali palmovými větvemi. No, vy tady palmy nemáte, ale na Květnou neděli si do kostela přinášíte větvičky z kočiček nebo i jiné květy. Ty pak pan farář světí a vy si je doma dáváte za kříž nebo za obraz, případně do vázy, aby vám celý rok připomínaly, že Pán Ježíš je naším králem.

Líbil se ti oslíkův příběh? Můžeš si najít v pracovním sešitě str. 74 – 75 a vypracovat úkoly, které tam jsou zadány.

Milá Aničko, milá Adélko, milý Jeníku, milý Tobiášku, milý Toníčku, milá Eliško, mějte se moc hezky. Těším se, až mi povíte, kde už jste letos viděly rozkvetlé kočičky. Pozdravujte rodiče a poděkujte jim, že mi pomáhají vás učit. Modlím se za vás i za ně.

----